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Abstrakt

Energjia diellore është një nga burimet për perfitimin e energjisë elektrike, duke e pare gjithnje
në rritje të konsumit dhe nevojen për energji elektrike, u deshtë të merren hapa konkret dhe
investime të mëdha në këtë drejtim për përfitimin e energjisë elektrike nga energjia e
riperteritshme qoftë nga dielli, energjia e erës dhe burime të tjera, duke e konsideru që me energji
të riperteritshme nuk ka emetim dhe ndotje të ambientit. Nxitur nga zhvillimet e fundit
teknologjike dhe shqetësimi në rritje për qëndrueshmërin dhe ndikimin mjedisor të përdorimit të
karburantit konvencional, mundësia për të prodhuar energji të pastër dhe të qëndrueshme në sasi
të konsiderueshme nga burimet e ripërtëritshme të energjisë ngjall interes në të gjithë
botën.Fotovoltaikët janë duke u bërë një nga investimet më të mëdha në fushën e
njësivegjeneruese ripërtëritëse. Përmirësimi i besueshmërisë në Sistemin Elektroenergjetik
ështënjë nga impaktet shumë të rëndësishme të instalimit të fotovoltaikëve (PV). Duke ditur se
Kosova ka karakterstika shumë të mira sa i përket rrezatimit të diellit (rreth 1300 – 1400kW/m2).
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1. Hyrje
Burimet e ripërtëritshme të energjisë janë shumë të mëdha sa që mund tëplotësojnë kërkesat për
energji në tërë botën, duke mundësuar kështu furnizim tëqëndrueshëm si dhe duke zvogëluar
emitimet atmosferike lokale dhe globale. Njëra prejteknologjive shumë premtuese është
teknologjia e fotovoltaikëve.Siç dimë dielli çdo sekondë prodhon 3.9×1026 W energji. Prej kësaj
energjie 1367 W bie në një 𝑚2 në atmosferën e Tokës dhe më pak se kjo bie në sipërfaqen e
Tokës. Fotovoltaikët konvertojnë rrezet e diellit direkt në elektricitet pa pajisje përcjellëse
dhenuk emetojnë ndotje të ambientit. Energjia diellore është me potencial të madh dhe është
burim permanent i energjisë dhe ky potencial është vështirë të paraqitet grafikisht. Ngarrezatimi
diellor total që vjen në sipërfaqen e tokës çdo vit për një pjesë të minutës (rreth0.003%) është e
barabartë me energjinë e nevojshme që e shfrytëzon e tërë popullata nëbotë për një vit.
Fotovoltaikët kanë efiçiencë të mire teknike dhe ekonomike. Përparësitëe sistemeve
fotovoltaikëve janë të shumta, më kryesoret janë: energjia elektrike eprodhuar nga fotovoltaikët
është falas; është energji e pastër, pa emetime, pa ndezjeradioaktive – nuk kontribuon në klimën
globale; është njësi gjeneruese e ripërtëritshmekonstante; shpenzime të vogla të operimit; nuk
nevojiten pajisje rrotulluese; mund të jenëme dimensione të vogla apo të mëdha; kanë
besueshmëri të lartë; kanë afat të gjatë tëpërdorimit mbi 20 vite; instalimi është i thjeshtë, mund
të instalohen dhe integrohen nënjë strukturë të re të ndërtesës apo ekzistuese; është pa zhurmë
dhe nuk ndot ambientin;mirëmbajtja është e lehtë nuk nevojitet trajnim special për të operuar me
të etj. Sistemi i fotovoltaikëve konfigurohet si:

-

autonom ose i vequar (stand alone)

-

i kyçur në rrjet shperndares (grid-connected) dhe

-

i përzier me gjnerime tjera (hybrid)

Peformancat e sistemit fotovoltaikë (PV) varen nga shumë faktorë në mënyrë specifike nga
kushtet meteorologjike siç janë rrezet diellore, temperatura e ambientit,shpejtësia e erës etj.
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2. Energjia Diellore
Energjia diellore është burim i renovueshëm dhe i pakufishëm, nga i cili rrjedhin pjesa më
emadhe e burimeve të energjisë në tokë, kjo energji paraqet sasinë e energjisë e cila mbartetme
rrezet e diellit. Energjia e diellit më së shpeshti përdoret për shndërrim në energji tënxehtësisë në
sistemet për ujë të ngrohtë dhe ngrohje dhe në centralet solare, ndërsa përshndërrim në energji
elektrike përdoren sistemet fotovoltaike. Dielli gjendet larg nga Toka për 150 milionë kilometra
dhe dimensione të tilla që do të mund të futeshin 1 milion Toka në vëllimin e tij.Temperaturat në
Diell sillen prej 5000℃ në sipërfaqe deri në 15 milion ℃ në brendësi të tij.Në Diell ndodhin
pandërprerë reaksione termobërthamore dhe procesi i vazhdueshëm ikrijimit të Heliumit nga
Hidrogjeni. Llogaritet se për çdo sekondë zhvillohen reaksione me 3,8 x 1038 protone.Këto
reaksione bërthamore lirojnë një energji të lartë, e cila në formë të valëveelektromagnetike arrin
edhe në Tokë. Fuqia rrezatuese e Diellit që del nga sipërfaqja e tij është rreth 9,5 1025 W prej së
cilës në Tokëarrin rreth 1,7 1017 W .Rrezatimi i Diellit ndërron vlerat por merret konstanta
diellore qe si vlerë mesatare e rrezatimit të sipërfaqes së Tokës është 1,367 kW/m2 .Energjia
diellore në Tokë mund të merret drejtpërdrejtë nga Dielli në ditët e kthjelltë por edhenga
rrezatimi difuziv dhe ai reflektues. Gjatë kalimit nëpër atmosferën e Tokës rrezatimi diellor
dobësohet por megjithatë 90% errezatimit të sipërfaqes vjen nga rrezatimi direkt diellor. Në ditët
me vranësira 100% e rrezatimit është rrezatim difuziv.Në rrezatimin diellor duhet llogaritur edhe
rrezatimin që vie nga reflektimi i rrezeve, ngaobjektet apo nga vetë Toka.Rrezatimi diellor
përbëhet nga rrezatimi ultravjollcë rreth 9%, rrezatimi i dukshëm për syrin enjeriut rreth 41,5%
dhe ai infra i kuq rreth 49,5%.Sidoqoftë merret se në Tokë arrin energji rreth 1013 kW e cila
energji është për 10 000 herë mëe madhe se nevojat momentale të globit për energji. Gjatë
rrezatimit të diellit një pjesë e rrezatimit arrin direkt në sipërfaqen e tokës dhe quhetrrezatim
direkt (i drejtpërdrejtë). Një pjesë e rrezatimit, i cili shpërndahet në molekulat eajrit me rastin e
kalimit nëpër atmosferën e Tokës, arrin në sipërfaqe në formë të të ashtuquajturitrrezatim
difuzor. Atmosfera e turbulluar ndikon në dobësimin e rrezatimit direkt të diellit e nëanën tjetër
në rritje e rrezatimit difuzor. Në rrezatimin difuzor bën pjesë edhe rrezatimi i cilireflektohet nga
rrethin në sipërfaqen e shikuar (shtëpitë, muret, kodrinat, rrugët etj) dhe i ciliquhet rrezatimi
reflektues.Rrezatueshmëria është një term që përdoret për vlerën e energjisërrezatuese që
brendanjësisë së kohës bie mbi njësi të sipërfaqes, por kjo varet edhe nga këndi i rënies në
sipërfaqene caktuar etji.
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Figura 1. Depërtimi i rrezeve në atmosferë dhe reflektimi i tyre
(https://www.researchgate.net/figure/Rrezet-e-diellit-ne-Toke_fig2_261633383, 2019)

Sidoqoftë është shumë e arsyeshme që orientimet botërore në përdorimin e sistemevefotovoltaike
për prodhimin e energjisë elektrike janë në rritje të përhershme.

2.1 Arsyeshmëria e përdorimit të paneleve fotovoltaike në Kosovë
Është e ditur se energjia më e madhe në Kosovë merret nga termocentralet që funksionojnë me
thëngjill - Kosova A dhe Kosova B, të cilat janë vjetruar dhe duhet urgjentisht tëmodernizohen.
Pasojë e vjetërsisë së tyre është edhe ndërprerja e shpeshtë e rrymës. Po ashtu, si pasojë e
vjetërsisë së rrjetit dhe problemeve tjera teknike si dhe për arsye jo-teknike (p.sh. rryma
harxhohet, po nuk paguhet) ka humbje të mëdha të rrymës.Po ashtu e dimë se gjatë dimrit për të
plotësuar nevojat, duhet që të blihet energji shtesë ngaShqipëria e cila energjinë elektrike e merr
kryesisht nga hidrocentralet.Dhe meqë zhvillimi i një vendi varet direkt nga burimet energjetike
e duke pasur parasysh sevendi jonë është në zhvillim e sipër, nevojat për rritje të burimeve të
energjisë janë tëdomosdoshme. Një sistem me fuqi nominale prej 1kW, me panele standarde
kristalinë silic, jo të lëvizshme, të montuara në fushë të hapur, atëherë herësi i energjisë së
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gjeneruar nga ky sistem, në muajin korrik dhe dhjetor, p.sh. në Prishtine, është
148kWh/50.6kWh=2.93, ndërsa në Gjermani, në qytetin Fellbach, herësi i energjive të
gjeneruara gjatë muajve qershor dhe dhjetor është 124kWh/33.1kWh=3.85. Pra, në Prishtine
kemi prodhim më të njëtrajtshëm të energjisë elektrike gjatë të katër stinëve të vitit se sa në
Fellbach. Gjithashtu, edhe sasia e gjithmbarshme e energjisë elektrike që mund të “vilet” nga
sistemi i sipërpërmendur, gjatë një viti, në Prishtinë ndaj asaj në Fellbach është
1250kWh/1030kWh=1.21. D.m.th. nga një sistem i njëjtë fotovoltaik, në Prishtinë do të
përfitojmë 21% më shumë energji elektrike se në Fellbach gjatë një intervali të njëjtë kohor, p.sh.
prej një viti . Një veçori tjetër fizike (megjithëse triviale!) është se sistemet foto-voltaike (PV)
gjenerojnë energji elektrike vetëm gjatë ditës. Maksimumi i energjisë gjenerohet kur panelet janë
të orientuara pingul kah Dielli. Andaj, panelet instalohen ashtu që sipërfaqja e tyre që absorbon
energjinë e Diellit, drejtohet kah jugu, nën një kënd që është optimalisht i llogaritur për
rendiment maksimal të energjisë gjatë tërë vitit. P.sh. ana jugore e kulmit të një shtëpie është një
vend ideal për vendosjen e paneleve solare. Sistemet me kapacitete më të mëdha gjenerimi,
vendosen në fushë të rrafshët, ose me pjerrtësi të orientuar kah jugu. Ekzistojnë edhe sisteme që
kanë mekanizma automatik që panelet solare i lëvizin duke përcjellë lëvizjen e Diellit gjatë ditës
(këndi i mënjanimit horizontal nga drejtimi i veriut, ose këndi i azimutit), si dhe gjatë
ndryshimeve të pozitës vertikale të Diellit ndaj horizontit (këndit të elevacionit ose ngritjes).

2.2 Potenciali i Kosovës për përdorimin e sistemeve fotovoltaike
Tashmë ekziston potencial i konsiderueshëm i energjisë diellore i cili mund të
përdoret si potencial shtesë për prodhimin e energjisë elektrike nga sistemet PV (deri në 436
MW), që mund të ndikojnë ndjeshëm në sigurinë energjetike në Kosovë. Në lidhje me
potencialin e Kosovës për gjenerimin e energjisë elektrike ekzistojnë studime të ndryshme.
Një nga studimet tregon se Kosova ka potencial për instalimin e sistemeve fotovoltaike prej
77 MW. Por për shkak të çmimeve ende të larta për rrethanat ekonomike të Kosovës
autoritetet ende nuk kanë arritur ti aprovojnë tarifat nxitëse për këtë fushë të burimeve të
ripërtëritshme. Mirëpo siç është përmendur edhe më lartë trendi i zhvillimit të kësaj
teknologjie po pëson ulje të vazhdueshme me kalimin e viteve dhe me rritjen e kërkesës.
Ndërsa në Kosovë në të ardhmen parashihen të ndërtohen kapacitetet gjeneruese për
prodhimin e energjisë elektrike me fuqi deri në 10 MW.
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Meteorologjia e Kosovës ndikohet nga klima kontinentale me mot të nxehtë në muajt e verës,
ku temperatura mund të arrijë deri në 40 C. Ndërsa gjatë stinës së dimrit mbretëron mot
relativisht i ftohtë, ku temperatura arrin deri në -25C. Ndërsa rrezatimi global mesatarisht
është 23% më i lartë se sa rrezatimi global në një qytet në Evropë, rajoni është i përshtatshëm
për përdorimin e energjisë diellore.
(http://www.iadk.org/Portals/0/Feasibility%20analysis%20for%20alternative%20energy%20in%
20farming%20in%20Kosovo.pdf, 2019)

Figura 2. Potenciali i instalimit të sistemeve fotovoltaike ne Kosovë
(http://www.iadk.org/Portals/0/Feasibility%20analysis%20for%20alternative%20energy%20in%20farming%20in%
20Kosovo.pdf, 2019)
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3. Panelet Fotovoltaike
Fotovoltaikët janë një burim energjie i rinovueshëm. Ato prodhojnë elektricitet falas nga dielli.
Elektriciteti i prodhuar nga fotovoltaikët mund të furnizojë një shtëpi, një biznes dhe madje
mund t’i shitet ose shkëmbehet me operatorin e rrjetit. Efekt tepër pozitiv i përdorimit të
moduleve fotovoltaike është se ato nuk prodhojnë gaze të efektit serë dhe nuk prodhojnë mbetje
kimike, ndryshe nga të gjithë format e tjera të prodhimit të energjisë. Ato nuk përdorin as ujë dhe
asnjë formë karburanti; thjeshtë dhe vetëm rrezet natyrale të diellit. Ato mund të instalohen
ngado ku ka diell, praktikisht kudo. Janë shumë të thjeshta për t’u instaluar dhe thuajse nuk
kërkojnë mirëmbajtje. Modulet fotovoltaike mund të integrohen lehtësisht në çfarëdo ndërtese.
Ato nuk prodhojnë ndotje akustike dhe kanë jetëgjatësi prej më shumë se 20 vjetësh.
Fotovoltaikët ofrojnë më shumë besueshmëri se çdo formë tjetër e prodhimit të energjisë për
shkak të qëndrueshmërisë së tyre dhe teknologjisë që i operon. Meqenëse përdoren në nivel
lokal, përdorimi i tyre eleminon humbjet e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë. Për më
tepër, ato prodhojnë sasinë më të madhe të elektricitetit gjatë muajve të verës, kur kërkesa për
elektricitet është e lartë dhe kur hidroçentralet tona prodhojnë më pak elektricitet.

Figura 3. Diagrami i paneleve fotovoltaike
(https://www.researchgate.net/figure/Block-diagram-for-the-stand-alone-PV-system_fig1_267303046, 2019)
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Gjithashtu, ato nxjerrin në pah imazhin e pronës, rrisin vlerën e saj dhe ofrojnë fleksibilitet në
lidhje me investimin për shkak se sistemi është lehtësisht i zgjerueshëm. Gjatë sekadës së fundit
çmimet e fotovoltaikëve kanë rënë ndërsa rendimenti i tyre ka ardhur duke u përmirësuar, duke i
bërë ato një zgjidhje praktike. Qeveritë kanë krijuar skema të ndryshme për të inkurajuar kërkimzhvillimin dhe instalimin e kësaj forme të energjisë së rinovueshme. Vendet e zhvilluara janë
duke inkurajuar përdorimin e fotovoltaikëve duke ulur taksat dhe duke dhënë incentiva të
ndryshme. Ju mund t’i përdorni modulet fotovoltaike për të furnizuar shtëpinë ose biznesin tuaj
me energji elektrike të pastër, pra ta prodhoni vetë energjinë me kosto më të ulët. Për pasojë, më
pak energji elektrikedo të blihet nga operatori, gjë që zvogëlon faturën e përmuajshme elektrike.
Duke e prodhuar vetë energjinë elektrike, ju do të bëheni më pak të varur nga çmimet në rritje të
energjisë elektrike. Në rast se sistemi juaj fotovoltaike prodhon më shumë elektricitet nga ç’ju
konsumoni, pjesa e mbetur i shitet automatikisht rrjetit. Modulet fotovoltaike përdoren gjerësisht
si mënyra më e pastër dhe e shpejtë e furnzimit me energji në territore të largëta, ku nuk ekziston
asnjë linjë tensioni. Nëse biznesi juaj mbështetet tek gjeneratorët për furnizim me energji, ju
mund të eleminoni çdo shpenzim që lidhet me të duke investuar në një sistem fotovoltaike. Nëse
dëshironi të ndërtoni shtëpinë ose biznesin tuaj në një vend ku nuk ka linja elektrike,
fotovoltaiket mund të jenë zgjidhja e vetme. Një shembull tipik i përdorimit të fotovoltaikëve
janë stacionet e transmetimit të të dhënave. Fermerët gjithashtu kanë përfituar mjaft nga
përdorimi i elektropompave me energji fotovoltaike për vaditje.
(https:// solar_energy_v1.1.pdf, 2019)
(http://solaron.al/teknologjia/tipet-e-qelizave/, 2019)
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3.1 Historiku i paneleve fotovoltaike
Fazat e zhvillimit:
•

1873 – Willoughby Smith zbuloj aftësinë fotokonduktive të Seleniumit.

Figura 4. Seleniumi
(https://www.britannica.com/science/selenium/media/533229/64433, 2019)

•

1876 – William Grylls Adams dhe Richard Evans Day zbuluan që Seleniumi
prodhonelektricitet kur të ekspozohet në dritë. Edhe pse bërthamat e Seleniumit dështuan
nëkrijimin e energjisë së mjaftueshme për fuqizimin e mjeteve elektrike, ato vërtetuan
qenjë material i ngurtë mund të shndërroj dritën ne energji elektrike pa nxehtësi dhe
papjese lëvizëse.

Figura 5. Paraqitja skematike e paneleve solare me Selenium.
(https://www.pveducation.org/pvcdrom/manufacturing/first-photovoltaic-devices, 2019)
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•

1904 – Alber Einstein publikoj për efektin fotoelektrik (së bashku me teorinë e tij
përrelativitetin).

Figura 6. Efekti fotoelektrik
(http://www.kuark.org/2011/11/fotoelektrik-olayi-ve-sonuclari/, 2019)

•

1916 – Robert Millikan furnizoj vërtetimin eksperimental të efektit fotoelektrik.

•

1953 – Dr. Dan Trivich nga Universiteti Shtetror i Wayne-it, bëri kalkulimin e parë teorik
në efiqencën e disa materialeve të ndryshme të bazuara nga spektri i dritës së diellit.

•

1954 – Teknologjia fotovoltike u lind në Shtetet e Bashkuara kur Daryl Chapin,
CalvinFuller, dhe Gerald Pearson e zhvilluan celulën e Selikonit fotovoltike (PV) ne
laboratorinBell – Celula e parë solare me mundësin e shndërrimit te mjaftueshëm të
energjisë sediellit në energji elektrike për funksionimin e pajisjeve elektrike të
përditshme. Bell

•

Telephone Laboratories prodhuan celulën solare nga silici qe ishte efiqent 4% dhe
mëvonë 11%.
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Figura 7. Celulat e para solare
(http://www.rfcafe.com/references/popular-electronics/solar-battery-oct-1954-popular-electronics.htm, 2019)

•

1960 – Hoffman Electronics arrin 14% efiçencën ne bërthamat fotovoltike.

•

1972 – Instituti i konvertimit të Energjisë u themelua në Universitetin e Delaware për
tëpërformuar hulumtime dhe zhvillime në filma të hollë fotovoltike (PV) dhe
sistemettermale solare, duke u bërë laboratori i parë i dedikuar hulumtimeve dhe
zhvillimit të PV s.

•

1973 – Universiteti i Delaware themelon “Solar One” një nga rezidencat e para ne botë
efuqizuara nga PV. Sistemi ishte një përzierje PV/termale. Kulm i integruar furnizohej
mefuqi teprice përmes një matësi special në vegël gjatë ditës dhe e lironte fuqinë nga
veglagjate natës. Grupet ishin pllaka të holla, lloj kolektori termik, me ventilator që
frynin ajrine nxehte ne kazanët e ruajtjes se nxehtësisë me ndryshime fazore.
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Figura 8. Solar One
(https://www.technologyreview.com/s/604079/the-first-us-house-to-go-solar/, 2019)

•

1980 – ARCO Solar bëhet kompania e parë që krijoj 1 megavat të moduleve
fotovoltikebrenda një viti.

Figura 9. Modulet fotovoltike 1MW
(https://ac.els-cdn.com/, 2019)
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Figura 10. Panelet solare të vendosura në çatinë e automjetit
(http://www.4erevolution.com/en/hysolarkit-hybride-solaire/, 2019)

•

1982 – Prodhimi mbarë botëror i moduleve fotovoltike e tejkalon madhësinë 9.3megavat.

•

1994 – Laboratori Nacional i Energjisë se Ripërtrishme e zhvillon një celulë solare –
tëpërberë nga oksid galium indium dhe galium arsenid që bëhet e para celulë që
tejkalon30% të shndërrimit të energjisë ne mënyrë efiqente.

•

1996 – Aeroplani me i avancuar ne botë i fuqizuar me energji solare “Icare” fluturoj
mbiGjermani. Krahët dhe sipërfaqja e Icare ishin te mbuluara me 3000 bërthama solare
super efiçente, me një sipërfaqe prej 21𝑚2 .

•

1999 – “First Solar” filloj prodhimin në Perrysburg, Ohio, në fabrikën më të
madhefotovoltike, me një kapacitet të mjaftueshëm për të prodhuar mjaft panele solare
çdovite për gjenerim të 100 megavat fuqi.

•

2000 – Korporata Powerlight instalon sistemin solar më të madh ne kulme në shtetet
ebashkuara – sistem 1.18 megavat – në Santa Rita Jail në Dublin, Kaliforni.

•

2016 – Toyota sjellë në treg automjetin e tyre “Prius” që furnizohet drejtpërdrejtë
meenergjinë elektrike të fituar nga paneli solar fotovoltaik që është i vendosur në çatinë
eautomjetit1.

(https://www.solarpowerauthority.com/a-history-of-solar-cells/, 2019)
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3.2 Modulet Fotovoltaike
Një modul Fotovoltaik (FV) është një pajisje elektrike që me ekspozim ndaj diellit prodhon
rrymë elektrike, e cila mund të përdoret për të furnizuar me energji elektrike pajisjet të tjera. Një
modul FV është i përbërë nga një numër i larmishëm qelizash fotovoltaike të lidhura në mënyrë
elektrike dhe fizike me njëra-tjetrën për të prodhuar fuqi të mëdha. Ndërtimi dhe funksionimi i
një qelize fotovoltaikebazohet në efektin fotovoltaik, që ndodh në nivelin atomik. Efekti
fotovoltaik, i zbuluar mbi 170 vite me parë, përshkruan se si materiale të caktuara si silici,
lëshojnë elektrone duke përthithur fotonet e dritës. Lëshimi i këtyre elektroneve formon sasi të
vogla rryme elektrike. Materiali më i rëndësishëm i çdo qelize fotovoltaike të një moduli
fotovoltaike është një shtresë e hollë 0.2-0.3mm e një materiali gjysmëpërçues i cili është silici,
në 99% të moduleve fotovoltaike. Kjo shtresë silici përbëhet prej shtresës së sipërme, ku janë
injektuar atome fosfori (tipi N) dhe asaj të poshtme të injektuar me atome bori (tipi P). Një fushë
elektrike krijohet mes këtyre dy shtresave, e cila me energji të fotoneve të diellit, mundëson
lëvizjen e elektroneve, duke rezultuar në rrymë elektrike. Tipet më të përhapura të qelizave
fotovoltaike janë: Qeliza Silici Monokristalore ose Njëkristalore, të cilat kanë rendimentin më të
lartë. Rendimenti i një moduli silici monokristalor varion nga 13% në 17%. Qeliza
monokristalore është në thelb një shtresë tepër e hollë e një kristali silici të vetëm. Rendimenti i
lartë i detyrohet pastërtisë së lartë të silicit të përdorur, i cili gjithashtu kërkon proçese
teknologjike që konsumojnë energji, duke rezultuar në çmim më të lartë të modulit.

Figura 11. Qeliza Silici Monokristalore ose Njëkristalore
(http://solaron.al/teknologjia/tipet-e-qelizave/, 2019)

Qeliza Silici Polikristalore ose Shumëkristalore kanë një rendiment paksa më të ulët. Çdo qelizë
polikristalore është një shtresë tepër e hollë e një blloku silici të përbërë nga një numër i madh
kristalesh, që është rezultati i një proçesi më pak kërkues, e si rrjedhim përfundon në çmim më të
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ulët. Rendimenti i tyre është midis 12% dhe 15%. Ato janë tepër të përhapura si rezultat i një
raporti të arsyeshëm rendiment-çmim.

Figura 12. Qeliza Silici Polikristalore ose Shumëkristalore
(http://solaron.al/teknologjia/tipet-e-qelizave/, 2019)

Qeliza Silici Amorf ose Cipë e Hollë përbehet nga një shtresë e hollë silici amorf, silic të
pulverizuar mbi një sipërfaqe xhami, metali ose plastike. Ato kanë rendimentin më të ulët nga të
gjitha tipet e moduleve (6% deri në 9%). Karakteristikë e tyre është fakti se mund të jenë
fizikisht të përkulshme, duke u dhënë përparësi në përdorime të veçanta. Ato jane tipi më i
qëndrueshëm dhe më i lirë i moduleve, por kanë nevojë deri në tre herë më shumë hapësirë për të
prodhuar të njëjtën sasi elektriciteti.

Figura 13. Qeliza Silici Amorf
(http://solaron.al/teknologjia/tipet-e-qelizave/, 2019)

Qeliza Fotovoltaike Hibride janë një zhvillim i fundit i teknologjisë. Ato përbëhen nga një
shtresë silici kristalor (zakonisht monokristalor) e veshur me një shtresë amorfe, që rezulton në
rendimente dukshëm më të lartë prej 18%+. Meqenëse është ende një teknologji në zhvillim, ato
nuk janë shumë të përhapura dhe janë ende shumë të kushtueshme.
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3.3 Sistemet Fotovoltaike
Një Sistem Fotovoltaik është tërësia e pajisjeve elektrike që përdorin teknologjinë fotovoltaike
me qëllim prodhimin e rrymës elektrike. Sistemi më i thjeshtë fotovoltaike përbëhet nga një
modul fotovoltaik që prodhon rrymë të vazhduar (DC) sapo ekspozohet ndaj rrezeve të diellit,
një inverter diellor ose thjeshtë një inverter, që shndërron rrymën e vazhduar (DC) të prodhuar
nga moduli në rrymë alternative (AC) që përdoret gjerësisht, pajisje mbrojtëse, çelësa dhe kabllo.
Zakonisht një sistem fotovoltaike përmban më shumë se një modul fotovoltaike, tërësia e të
cilëve të ndërlidhur në mënyre elektrike dhe të montuar mbi të njëjtën sipërfaqe formon një
Panel Fotovoltaik. Madhësia e një sistemi fotovoltaik ndryshon nga disa Vat në mega-Vat. Pjesa
më e madhe e sistemeve fotovoltaike janë të lidhura me rrjetin publik energjetik, por mund të
jenë edhe autonomë. Sistemet fotovoltaike klasifikohen në varësi të lidhjes ose jo me sisteme e
burime të tjera energjetike dhe mënyrës së lidhjes, në-rrjet, jashtë-rrjetit ose sistem fotovoltaik
hibrid. Pjesa më e madhe e sistemeve fotovoltaike projektohen për të funksionuar në tension të
ulët (TU). Vetëm pak sisteme fotovoltaike të shkallës së gjerë (ferma fotovoltaike, çentrale
fotovoltaike, impiante fotovoltaike, etj.) janë projektuar për t’u shndërruar në tension të mesëm
ose të lartë (TM, TL).

Figura 14. Sistemet fotovoltaike
(https://www.baraclit.it/impianto-fotovoltaico-sul-tetto-di-interporto-rivalta, 2019)
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3.4 Sistemi fotovoltaik të kyqur në rrjetin shpërndarës
Ky është tipi më i përhapur i një sistemi fotovoltaik. Është i lidhur me rrjetin e furnizimit dhe
funksionon në paralel. Ky sistem përmban pajisjet kryesore si module fotovoltaike dhe invertera
dhe është i sinkronizuar me rrjetin e furnizmit të energjisë elektrike. Në varësi të madhësise së
sistemit fotovoltaike, ai furnizon me energji pjesërisht ose plotësisht godinën. Në qoftë se sistemi
fotovoltaik prodhon më shumë energji se ajo e konsumuar në ndërtesë, pjesa e mbetur do të
ushqejë rrjetin, duke e bërë pronarin përfitues. Në rastet e prodhimit të pakët të energjisë nga
sistemi fotovoltaik, si rezultat i instalimit të një sistemi të vogël, ose kushteve të papërshtatshme
klimatike, ose gjatë natës, godina do të marrë energji nga rrjeti. Në raste ndërprerjesh energjie
(për shkak defektesh ose mirëmbajtje) sistemi fotovoltaik e ka të pamundur të furnizojë objektin,
po të mos jenë kryer instalime të tjera të veçanta, siç është grupi i baterive. Pjesa më e madhe e
sistemeve fotovoltaike rrjet-lidhura nuk përmbajnë bankë baterish për arsye kostoje. Vetëm në
raste të ndërprerjeve të papërballueshme të energjisë, të defekteve tepër të shpeshta në rrjetin e
shpërndarjes, ose të instalimit të pajisjeve speciale që kërkojnë furnizim pa ndërprerje me energji
elektrike, është i këshillueshëm instalimi i një sistemi fotovoltaik rrjet-lidhur me bateri.

.
Figura 15. Sistemi FV Në-Rrjet ose Rrjet-Lidhur
(http://www.alternative-energy-tutorials.com/solar-power/grid-connected-pv-system.html, 2019)
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3.5 Sistemet fotovoltaike jashtë rrjetit shpërndarë ose i vequar
Ky sistem mbështetet vetëm në teknologjinë fotovoltaike për të prodhuar elektricitet.
Komponentët qëndrorë të një sistemi fotovoltaik Jashtë-Rrjetit janë: modulefotovoltaike,
kontrollues ngarkimi dhe bateri. Ky sistem mund të përmbajë një inverter në rastet kur e gjithë
ngarkesa ose një pjesë e saj kërkon një burim furnizimi AC. Këto sisteme variojnë nga më të
voglat si për shembull një shtyllë e ndriçimit rrugor deri tek furnizimi i fshatrave të tëra në viset
më të largëta. Nevoja për sisteme të tilla lind kryesisht nga mungesa e një linje elektrike ose nga
kostoja e lartë e ndërtimit të saj. Një rezidencë, një restorant ose një shtëpi pritëse në një vend të
largët mund të funksionojnë tërësisht me një sistem fotovoltaik të mirë-projektuar. Një sistem
fotovoltaike portabël mund të jetë një burim i sigurtë energjie nëpër kampe. Përdorime të
zakonshme, të efektshëm dhe ekonomikë te sistemeve fotovoltaike jashtë-rrjetit në vende të
izoluara ose jo përfshijnë: instalime reklamash në terrene të vështira, grupim ndriçuesish, ngritje
ekspedite, sinjalistikë rrugore e portuale, sinjalistikë aeroportuale dhe hekurudhore,
elektropompa uji me energji fotovoltaike etj.

Figura 16. Sistem FV Jashtë-Rjetit ose I-Veçuar ose Autonom
(http://www.cenergymaxpower.com/introduction-grid-solar-pv-systems/, 2019)
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3.6 Sistemet fotovoltaike hibride
Një sistem fotovoltaik hibrid bashkërendon prodhimin e energjisë nga fotovoltaikët me forma të
tjera të prodhimit të energjisë, qofshin ato të rinovueshme ose jo, si për shembull një turbinë ere
ose një gjenerator. Një sistem fotovoltaik hibrid mund të jetë në-rrjet ose jashtë-rrjetit. Sistemi
më i thjeshtë në-rrjet fotovoltaik hibrid përfshin module fotovoltaikve, inverter dhe një bankë
baterish për të siguruar elektricitet të vazhdueshëm. Njëkohësisht, një godinë e izoluar mund të
furnizohet nga një sistem fotovoltaik dhe gjenerator, i cili ndizet automatikisht në mbrëmjë ose
në mot me re të dendura. Fotovoltaikët inkorporohen gjithashtu në rulota, barka, jahte. Përdorime
tepër të dobishme të sistemeve fotovoltaike hibride mund të gjenden në agro-biznes, stacione të
telefonisë së lëvizshme ose ne stacione të transmetimit të të dhënave.

Figura 17. Sistemifotovoltaik Hibrid
(https://pureenergycentre.com/solar-offgrid/, 2019)
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3.7 Sistemet diellore ndjekës
Një panel diellor ndjekës është një strukturë e montuar ku mbështeten modulet fotovoltaike, që
në mënyrë të vazhdueshme përshtat orientimin e saj për të marrë maksimalisht rrezatimin diellor.
Janë dy tipe kryesore të paneleve diellore ndjekëse një-aksiale dhe dy-aksiale.

Figura 18. Paneli diellor ndjekes
(https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-smart-dual-axis-Tracker_fig8_284132239, 2019)

Ndjekësit një-aksial ndjekin trajektoren e diellit nga lindja në perëndim, duke prodhuar deri në
25% më shumë energji. Teorikisht shtrirja e tyre mund të jetë nga -90° në +90°, por praktikisht
përdoren shtrirje midis -45° dhe +45°, në varësi të vendndodhjes. Ndjekësit dy-aksialë ndjekin
trajektoren e diellit duke lëvizur nga lindja në perëndim dhe nga veriu në jug duke mbuluar një
shtrirje më të gjerë. Shtimi në energjinë e prodhuar nga ndryshimi i sistemit nga një-aksial në dyaksial është i papërfillshëm kur krahasohet me ndryshimin e sistemit nga i-fiksuar në një-aksial.
Përdorimi i paneleve fotovoltaike me sistemin ‘Ndjekës’ (Tracking) është më i shtrenjtë për t’u
instaluar dhe për t’u mirëmbajtur dhe në mënyrë paradoksale konsumon energjinë e prodhuar
nga modulet fotovoltaike. Këto sisteme gjithashtu kërkojnë më shumë hapësirë dhe sipërfaqe për
t’u instaluar krahasuar me sistemet e fiksuara. Panelet diellore ndjekës janë më efektivë në vende
me shumë pak ré.
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3.8 Funksionimi më i mirë i një moduli fotovoltaik
Një modul fotovoltaik duhet ekspozuar nën rrezet direkte të diellit për të prodhuar energjinë
maksimale. Prodhimi i energjisë nga moduli fotovoltaik varet shumë nga mënyra e pozicionimit
të tij në lidhje me diellin; prandaj, sasia e energjisë qe ai do të prodhojë varet nga orari i ditës dhe
nga stina. Duke supozuar që një modul fotovoltaik është montuar në mënyrë optimale, ai do të
prodhojë sasinë më të madhe të energjisë elektrike midis orës 9 të mëngjesit dhe 3 të drekës, dhe
do të arrijë pikun rreth orës 12 në mesditë, kur dielli ndodhet direkt mbi të.Prodhimi i një moduli
fotovoltaik varet gjithashtu edhe nga qartësia e qiellit. Retë gri të dendura e vështirësojnë
depërtimin e rrezeve të diellit për të arrirë sipërfaqen e modulit. Ndotja e ajrit gjithashtu ndikon
prodhimin e modulit fotovoltaik, gjë që është e dukshme ne vënde me nivel të lartëndotje.

3.9 Puna praktike e moduleve fotovoltaike
Modulet fotovoltaike mund të montohet në çdo vend të ekspozuar në diell për orë të gjata.
Zakonisht ato vendosen në çati ose tarracë, meqenëse këto hapësira janë zakonisht të lira dhe të
papërdorura për aktivitete të tjera. Moduled fotovoltaike gjithashtu vendosen në tokë, të
montuara mbi një strukturë të përshtatshme, të pozicionuara në mënyre optimale për të siguruar
ekspozim maksimal ndaj diellit. Në vendndodhje që nuk ndriçohen mirë, modulet fotovoltaike
mund të montohen në shtyllë. Kohët e fundit, fotovoltaikët e integruar në ndërtesë po bëhen tepër
të njohura. Ato përdoren për të veshur fasada, për të bërë hije në objekte rezidenciale ose
tregtare, madje vendosen në xhamat e dritareve në formë laminati. Në raste të tilla, bashkëpunimi
me një arkitet është i rëndësishëm për të ruajtur aspektin estetik të ndërtesës. Tjegullat
fotovoltaike janë gjithashtu një zhvillim teknologjik. Ato instalohen në vend të tjegullave të
zakonshme, duke prodhuar elektricitet dhe duke mbrojtur objektin nga agjentët atmosferikë. Ato
nuk bien në sy dhe janë një zgjedhje e shkëlqyer për ata që nuk preferojnë pamjen e moduleve
fotovoltaike standarte. Janë praktike për t’u instaluar gjatë ndërtimit të objektit ose gjatë
restaurimit të çatisë. Orientimi i moduleve në drejtim të Jugut sjell ekspozimin maksimal në
diell; kështu qe Jugu përbën orientimin më të përgjithshëm dhe më të preferuar.Në disa raste,
orientimi

Lindje-Perëndim

i

moduleve

është

i

këshillueshëm.

Animi

i

moduleve

fotovoltaike(këndi midis modulit dhe vijës së horizontit njohur si kënd inklinimi ose tilt) është
kritik për prodhimin maksimal të energjisë. Ky kënd është i veçantë për çdo vendndodhje në
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Tokë; këndi i inklinimit të një moduli fotovoltaik në Prishtinë do të jetë i ndryshëm nga këndi i
inklinimit të të njëjtit modul në Prizeren. Edhe brenda të njejtit qytet këndi i animit do të
ndryshojë. Konsultimi me një profesionist lidhur me orientimin dhe animin e modulit fotovoltaik
është kritik; këto dy faktorë do të përcaktojnë nëse instalimi i një sistemi fotovoltaik do të jetë
fitimprurës ose jo. Modulet fotovoltaike nuk ndikohen nga agjentët atmosferike. Shiu nuk
ndikon funksionin e tyre; në të vërtetë, shiu përmirëson rendimentin e tyre duke e mbajtur të
pastër sipërfaqen e modulit. Era nuk përbën kurrë një problem, me kusht që ato të jenë montuar
në mënyrë të saktë. Nga ana tjetër, temperatura e ambientit ndikon në funksionimin e tyre.
Temperatura tepër të larta do të zvogëlojnë rrymën e prodhuar nga moduli fotovoltaik. Si
rezultat, është i rëndësishëm konsultimi me një specialist në gjendje të përcaktojë shtrirjen e
duhur të moduleve fotovoltaike për t’u ftohur në mënyrë natyrale.

3.10 Pengesat e moduleve fotovoltaike
Hijet janë një faktor kryesor në sasinë e elektricitetit të prodhuar nga modulet fotovoltaike, dhe
disa e konsiderojnë atë më të rëndësishëm se orientimi i moduleve; prandaj, rëndësi e veçantë i
duhet dhënë hijeve përpara instalimit të moduleve fotovoltaike. Hija ndryshon projektimin e saj
në varësi të orës së ditës dhe ditës së vitit. Burime hijesh janë objekte në çati ose tarracë si
oxhakët, antenat e thjeshta dhe ato satelitore, depozitat e ujit. Është e mundur gjithashtu edhe
krijimi i hijes nga vetë ndërtesa kur ka disnivele. Hijet mund ta kenë prejardhjen nga objekte
rrethuese si për shembull ndërtesa më të larta, pemë,shtylla dhe kulla. Hijet e ndërsjellta midis
moduleve, që përcakton edhe largësitë midis tyre, duhet shqyrtuar gjatë fazës së projektimit.
Një modul fotovoltaik i zënë nga hija pjesërisht, nuk do të ndikojë vetëm prodhimin e atij
moduli, por prodhimin e të gjithë sistemit. Mbulimi nga hija, qoftë edhe e pjesshme e një qelize
të modulit do të ulë tensionin e të gjithë lidhjes, si rrjedhim edhe më pak elektricitet të prodhuar
nga inverteri, sepse ajo qelizë vepron si një “rezistencë”. Sipas një studimi të 2010-ës “hijet e
vetëm një qelize të një moduli fotovoltaik mund të zvogëlojnë energjinë e prodhuar me deri
75%.” Si pasojë, në disa raste është e këshillueshme të instalohet një modul më pak që do të
rrezikohej nga hija, për të përftuar të njëjtin prodhim. Një profesionist i fotovoltaikëve është në
gjendje të vlërësojë të gjithë burimet e hijeve rreth e rrothull dhe mbi sipërfaqen kur është
planifikua të instalohen modulet fotovoltaike dhë të përcaktojë vendndodhjen e duhur për
prodhim optimal.
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3.11 Fotovoltaikët në Botë
Fotovoltaikët nuk janë një teknologji e re. Një sasi e konsiderueshme buxheti është investuar për
kërkim-zhvillimin e tyre nëpër laboratorë akademike dhe industrialë. Fillimisht të konsideruara
të shtrenjta dhe pa rendiment, zhvillimet e fundit teknologjike, investimet në industri dhe
politikat qeveritare e kanë shndërruar këtë parashtresë në një mit. Kriza financiare globale e
2011-2012 ndryshoi tregun e fotovoltaikëve një herë e përgjithmonë: U rrit më shpejtë nga
ç’pritej, u konsolidua dhe çmimet e moduleve fotovoltaike ranë me 50% në të gjithë botën.
Zhvillimi i industrisë së fotovoltaikëve u lëvrua në Europë, e cila ende llogaritet të mbajë pjesën
më të madhe të tregut botëror të fotovoltaikëve, 75% të tij. Gjermania është ende shteti me
kapacitetin kumulativ më të lartë në Europë, e ndjekur nga Italia dhe Spanja. Në BE, 51GW të
kapacitetit fotovoltaik të instaluar përbën 2% të elektricitetit dhe 4% të kërkesës gjatë pikut. Në
rang global, SHBA, Japonia dhe Kina ndjekin Europën për sa i takon kapacitetit kumulativ. Pesë
prodhuesit më të mëdhenj të fotovoltaikëve në botë, që zotërojnë 50% të tregut, janë katër
prodhues nga Kina dhe një nga SHBA. Tregu i fotovoltaikëve është ende i nxitur nga politikat.
Politikat qeveritare do të vazhdojnë të ndryshojnë drejtimin nga shtyrja për vetë-konsum të
energjise së fotovoltaikëve në investime masive fotovoltaike. Pavarësisht, elektriciteti nga
fotovoltaikët së shpejti do të bëhet një burim kryesor elektriciteti, që i detyrohet konkurrencës së
saj krahasuar me të gjithë burimet e tjera të energjisë.
(http://solaron.al/, 2019)
(https:// solar_energy_v1.1.pdf, 2019)
(https://www.upt.al/images/stories/phd/Disertacion_Daniela%20Halili.pdf, 2019)
(https://mzhe-ks.net/repository/docs/Strategjia_e_energjise_2017-26_-.pdf, 2019)
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4. Inverteret
Në inxhinierinë elektrike, një inverter fuqie, një inverter diellor ose thjeshtë një inverter, është
një pajisje e përdorur për të kryer shndërrimin e rrymës nga e vazhduar (DC) e prodhuar nga
modulet fotovoltaike ne atë alternative (AC) e përdorur nga familjarët, bizneset dhe industria.
Parametrat më të rëndësishëm të një inverteri janë madhësia dhe rendimenti i tij. Madhësia e
inverterit varet nga madhësia e sistemit fotovoltaik, e cila nga ana tjetër është e lidhur me sasinë
e energjisë që sistemi duhet të prodhojë. Madhësia e një sistemi fotovoltaik përcakton madhësinë
e inverterit; sa më i madh sistemi fotovoltaike, aq më e madhe madhësia e inverterit ose numri i
inverterave të kërkuar. Rendimenti i inverterit është raporti i energjisë AC të prodhuar me
energjinë DC të ushqyer; sa më i lartë rendimenti i inverterit, aq më i mirë është inverteri.
Rendimente të larta zakonisht kushtojnë më shume. Tek inverterat e mire ose shumë të mirë,
rendimenti i tyre duhet të kalojë 95%. Autoriteti i rrjetit dhe legjislacioni përkatës përcakton
detyrimet dhe kushtet kryesore qe duhet të plotësojë një inverter si tensioni, frekuenca, mbrojtje
anti-ishullzim. Inverterat ndryshojnë në varësi të tipit të sistemit fotovoltaike: ato mund të jenë
ndërveprues (me rrjetin) ose të veçuar, njëfazorë ose trefazorë. MPPT, (nga anglishtja Maximum
Power Point Tracking) ndjekje e pikës së maksimumit të fuqisë, është një karakteristikë që
optimizon funksionimin e disa inverterave në sistemet fotovoltaike në-rrjet ose karakteristikë e
kontrolluesit të ngarkimit në sistemet fotovoltaike jashtë-rrjetit. Gjatë ditës dhe stinëve, rrezatimi
dhe temperatura e modulit do të ndryshojnë, duke përftuar nivele të ndryshme të tensionit dhe
rrymës, e si rezultat edhe prodhim të ndryshueshëm fuqie. Përmes një algoritmi, qarku MPPT do
të kontrollojë në mënyrë dixhitale dhe do të sigurojë që moduli funksionon nën tensionin që
prodhon fuqinë më të madhe (në kulmin e kurbës I-V). Inverterat me MPPT të lidhur në rrjet
prodhojnë 15% – 20% më shumë energji krahasuar me inverterat pa këtë karakteristikë, gjë e cila
vjen përkundrejtë një kostoje më të lartë. Kontrolluesit diellor të ngarkimit me MPPT (në
bashkëveprim me bateritë) mund të rrisin fuqinë me 20%-45% në dimër dhe 10%-15% në verë;
prandaj përdorimi i tyre është i këshillueshëm në klimë të ftohtë. Parametra të tjerë të një
inverteri për t’u konsideruar janë përmasat fizike, mundësitë e montimit, mbrojtja ndaj hyrjeve
(IP), emetimi i zhurmave, mundësitë e monitorimit, çertifikimi, garancia, marka, etj. Sikurse çdo
pajisje elektrike, inverteri do te konsumohet me kalimin e kohës, gjë që shkakton uljen e
rendimentit të tij.
(https://www.explainthatstuff.com/how-inverters-work.html, 2019)
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5. Metodologjia
Metoda e ketij projekti merr në konsideratë natyrën unike të gjenerimit te paneleve fotovoltaike
në të cilin sistemet prodhojnë energji elektrike në kulm, prodhojnë energji në vendin e
përdorimit, nuk kërkojnë blerje të vazhdueshme të karburantit dhe kanë avantazhe të
rëndësishme sigurie dhe mjedisore mbi lëndët djegëse fosile. Këto karakteristika në përgjithësi
rrisin vlerën e energjisë elektrike diellore, pasi u lejojnë ndërmarrjeve të shmangin kostot e
karburantit, prodhimin, kapacitetin rezervë, transmetimin dhe shpërndarjen në pasuritë e tyre të
centralizuara. Vlera e metodologjisë solare paraqet një mundësi për shtetet dhe shërbimet në të
gjithë vendin që të fillojnë të vlerësojnë përfitimet e gjenerimit të shpërndarë dhe planin më të
mirë për investimet e energjisë që ofrojnë përfitime maksimale për shoqërinë.
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6. Implementimi i paneleve PV
Kompanitë të cilat bëjnë instalimin dhe montimin e paneleve solare në Kosovë ndikon që atotë
shkojnë drejt hapjes se vendeve të reja të punës. Kjo nënkupton rritjen e të ardhurave
përindividët dhe familjet e punësuara në këto kompani, dhe gjithashtu krijohen më shumë të
hyrapër konsum, kursim dhe investim. Cilësia e ajrit dhe mbrojtja e mjedisit. Shpenzimet më të
ulëta të energjisë elektrike nga burimet fosile, dhe shfrytëzimi i Burimeve te Riperteritshme te
Energjisë (BRE-ve) përprodhim të energjisë elektrike do të jetë faktor ndikues në zvogëlimin e
emisionit të gazraveserre. Me rastin e prodhimit të energjisë nga panelet do të zvogëlohet varësia
energjetike ekonsumit nga termocentralet. Gjithashtu do të arrihet përmbushja e objektives së
BE-se për20% prodhim të energjisë nga BRE-te. Cilësia e ajrit do të përmirësohej dukshëm,
ndërsandotja e mjedisit do të ketë përmasa më të vogla. Aftësimi profesional dhe avancimi
teknologjik. Prodhimi i paneleve do të krijojë kushtet për aftësimin profesional të punëtorëve
tëkualifikuar në prodhimtarinë e tyre. E njëjta vlen edhe për punëtorët teknik dhe tëmirëmbajtjes
së pajisjeve. Një aspekt tjetër pozitiv i prodhimit të paneleve në vendin tonenënkupton nxitjen e
inovacioneve teknologjike në dizajnimin, modelimin dhe prodhimin eteknologjisë së re për BRE.
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6.1 Një analizë e instalimit të sistemit fotovoltaikë
Në Kosovë janë tre stacione hidrometeorologjike; në Prishtinë, Pejë dhe Prizren. Lartësia
mbidetare në Prishtinë është 576 m, ndërsa në koordinata gjeografike Prishtina ndodhet në këto
koordinata:

- gjerësia është 42°39'

- gjatësia është 21°09'. Bazuar nga baza e të dhënave të

Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK) numrii ditëve me diell në rajonin e Prishtinës
është 2153.2 orë brenda vitit, prej nga në korrikjanë 320.2 orë ndërsa në dhjetor janë 61.3 orë. Në
rajonin e Pejës kemi 1974 orë brendavitit, ndërsa në rajonin e Prizrenit 2131.8 orë. Statistikat e
marra nga InstitutiHidrometeorologjik i Kosovës janë dhënë në Tab. 1.

Muaji
Prishtinë
Pejë
Prizeren
Vlera
mesatare

Janar Shkurt Mars
Prill
Maj
Qershor
79.8 90.8
123.4 188.4 236.5 248.9
67.3
82.2
127.7 178.6 223.7 222.6
66
84.3
121.9 188
235.6 251.9
71
85.7
124.3 146
231.9 241

Korrik Gusht Shtator
320.2 298.8 230.2
293.6 289.4 215.8
322.1 305.2 232.2
311.9 297.8 226

Tetor
174.7
147.2
172.8
164.9

Nentor
100.2
80.2
95
91.8

Tabela 1. Numri i orëve me diell në tre stacionet hidrometeorologjike në Kosovë

Në këtë punim është analizuar mundësia e vendosjes së paneleve fotovoltaikë të modelit GSP6160 .

Figura 19. Karakteristika U-I e GSP6-160

Figura 20. Moduli polikristalin GSP6-160
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Dhjetor
61.3
45.7
56.8
54.6

Karakteristikat teknike dhe mekanike të modulitGSP6-160 janë:

-

tensioni nominal 23.38 V

-

rryma nominal 6.85 A

-

fuqia nominale 160 Wp

Karakteristika U-I e këtij moduli është paraqitur në fig 19. Për modulin e dhënë GSP6-160 do të
gjejmë se sa energji elektrike do tëprodhohet brenda një dite. Pra shumëzojmë fuqinë e modulit
me 75% (këtu marrim se kypanel ka efektivitetin prej 75%) dhe me koeficientin e rrezatimit
bazuar në numrin editëve për muaj, pra vlen formula:
energjia e panelit solar x 75 % x koeficienti i rrezatimit në muaj = vlera mesatare e energjisë së
prodhuar në ditë
Prej nga në rastin tonë kemi: 160 W x 4.13 kWh/m2 /ditë x 75% = 495.6 Wh/ditë
ku:160 W – fuqia e modulit
4.13 kW/m2 /ditë – vlera mesatare vjetore e koeficienti i rrezatimit në Kosovë
Nëse vendosim 12 panele fotovoltaikë, atëherë fuqia e prodhuar për një ditë do të jetë:12 x 495.6
Wh/ditë = 5947.2 Wh/ditë
Kjo fuqi fitohet duke supozuar se pozita e paneleve fotovoltaikë është horizontale.
Por, nëse do të supozohet se panelet fotovoltaikë ka mundësi të lëvizin duke përcjelltrajektoren e
diellit, atëherë edhe energjia elektrike e cila prodhohet nga panelet e tillë dotë rritet.
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7. Përfundime dhe rekomandime
Një nga llojet e energjisë së ripërtëritshme është edhe energjia diellore apo solare, e cila është e
pashtershme si pasojë e diellit vazhdimisht prodhon energji. Përdorimi i lendeve djegëse fosile,
si edhe në rastin e Kosovës në përdorimin e linjitit si burim të energjisë kandikuar në ndotjen e
mjedisit. Prandaj si zgjidhje e cila mund të konsiderohet edhe ndër më tëarsyeshmet është
përdorimi sa më i madh i energjive të ripërtëritshme. Si për mbrojtjen emjedisit ashtu edhe
ndikon në përmbushjen e objektiva të Kosovës për të arritur 20% tëprodhimit të energjisë nga
burimet e ripërtëritshme. Një ndër energjitë kryesore në të cilatKosova mund të mbështetet është
energjia solare ku përdorimi i paneleve solare përprodhimin e energjisë qoftë asaj termike apo
edhe elektrike, ndihmon në ruajtjen e mjedisitpasi që energjia e prodhuar nga panelet njihet si
energji e pastër. Energjia solare është falas dhe gjithmonë do të jetë në dispozicion për përdorim,
prej ngarezulton se kostoja e sistemit fotovoltaik do të jetë gjithmonë edhe me e arsyeshme në
krahasim me format e tjera të energjisë nga lendet djegëse fosile për disa arsye:
•

Kontribuon në ruajtjen e ambientit, përkatësisht nuk ka lirim të elementeve të dëmshme
siç janë NOx, CO2, hiri etj, ku vetëm ka rendësi jetike dhe e arsyeton koston e lartë të
investimit fillestar,

•

Përdorimi dhe mirëmbajtja e lehte e sistemeve termike dhe fotovoltaike,

•

Në krahasim me Gjermanin e cila prinë në Evropë për shfrytëzimin e energjisë solare
përkatësisht sistemeve PV ne kemi kushte shumë me të përshtatshme për shfrytëzimin e
energjisë solare që d.m.th që mund të arrijmë fitme të mëdha më më pak investime.

Potenciali i energjisë solare në Kosovë tregon mundësi të mirapër investimin në teknologjitë e
reja diellore, kryesisht për ngrohjen e ujit sanitar, por edhe nëgjenerimin e energjisë elektrike nga
sistemet e vogla dhe sistemet e izoluara ku mungon rrjetielektrik. Ku arritjen e kësaj forme të
energjisë e mundësojnë panelet fotovoltaike.Në këtë punim kryesisht janë shqyrtuar mundësitë e
përdorimit të energjisë solare në Kosovë,si dhe përdorimi deri në ditët e sotëm dhe mundësitë
dhe planet e përdorimit në vitet e ardhshme.
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8. Konkluzione
Kosova ka karakteristika mjaft të mira sa i përket rrezatimit të diellit me rreth1300-1400 kW/m2
vjetore. Në këtë punim janë dhënë në detaje karakteristikat e rrezatimit diellor, numri i ditëve me
diell, koeficienti mesatar i ndriçimit të diellit për çdo muaj, etj.bazuar nga baza e të dhënave të
Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Nga këto tëdhëna është simuluar përmes softuer-it PV
System sa energji do të mund të prodhohej nga panelet fotovoltaikë që do të vendoseshin në nje
ndërtesë duke marrë si model panelin fotovoltaikë të tipit GSP6-16 me fuqi 160 W. Një sistem
me fuqi nominale prej 1kW, me panele standarde kristalin silic, jo të lëvizshme, të montuara në
fushë të hapur, atëherë ky sistem në Kosovë, gjatë një viti, do të gjenerojë rreth 1300kWh energji
elektrike. Në Shqipëri po i njëjti sistem do të gjenerojë mesatarisht 10%-15% më shumë energji
elektrike, për shkak të rrezatimit më të lartë të Diellit atje, ndërsa vendet me rrezatim edhe më të
lartë në Evropë janë Sicilia (Itali), një pjesë jugore e Spanjës, Portugalia dhe një pjesë
jugperëndimore e Turqisë ku ka rreth 30% e më shumë rrezatim të Diellit se në Kosovë. Nga ana
tjetër, në Gjermani, rendimentet mesatare vjetore të sistemit me fuqi nominale prej 1kW, si ai i
përshkruar më lartë, do të ishte mesatarisht vetëm rreth 900-950kWh. Nëse do të përdoreshin
panele solare të automatizuara, që e përcjellin lëvizjen e Diellit, rendimenti energjetik do të rritej
rreth 25%, por këtu natyrisht duhet llogaritur edhe çmimin më të lartë të tyre si dhe kostot më të
larta të mirëmbajtjes.
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